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INTRODUCCI6

La censura franquista pot entendre's des de la perspectiva de l'actuaci6 deliberada d'un estat feixista com l'espanyol que, de manera preven-:
tiva i institucionalitzada, es proposa impedir de totes totes la difusi6
d'uns valors politics, morals; simbolics i fins semiotics que considerava
contraris als seus i, per tant,. inadmissibles. 1. Com. a instrument politic
i ideologic per exceHencia, els dispositius i els mecanismes censoris de
control establerts per la dictadura.pretenienjreprimir cautelarment tot
allo que no encaixes amb l'ideari i la moral establerts, tot allo que suposes
un «rebrot subversiu»_del que s'havia aconseguit veneer amb la for~a de
les armes. Molt influida per la jerarquia catolica, la censura.franquista,
proteica i complexa, erratica i arbitraria,,tenia una funci6 no unicament
repressiva, sin6 tambe coercitiva i inhibidora per als potencials ~dissi-:
dents» del regim.2 .
L'entramat repressiu del franquisme, una autentica teranyina institu.:.
cional, no unicament determinava el nombre de representacions, els circuits en que es podien dur a terme, la supressi6 de fragments o la prohibici6 de textos fntegres i les condicions de l' escenificaci6, sin6 que tambe
tenia una incidencia directa en la creaci6. Per evitar la censura, els drama-:
turgs haviend' emmascarar personatges, llocs, temps i temes que poguessin resultar incomodes, ceitsurables o prohibibles, tot fent us sovintde la
parabola, l'aHegoria, la metafora, la parafrasi o el sfmbol per vehicular,
mes o menys implfcitament, la crftica antifranquista. Una operaci6, la de
l'emmascarament, la de l'obliqiiitat, que feia sovint crfptics els te:X:tos a
copia de sobreentesos 0 dobles sentits i que, com es logic, no passava per
alt a la suspicacia esm.olada dels censors, enderiats com estaven a depurar
i escap~ar els textos potencialment contraris al'statu quo.
Val a dir queen aquest estudi ens centrem en el fenomen de la censura,
1. Vegeu Manuel L. Abellan, Censura y creaciOn literaria en Eipafia (1939-1976), Barcelo~
na, Peninsula, 1980, p. 108.
2. Vegeu Manuel L. Abellin, cProblemas historiogr:ificos en Ia censura literaria del ultimo
medio sigJo,., Republica de las Letras, num. 25 (1989), p. 20-27.
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entesa com el conjunt .d'acniacions del'Estat franquista que, abans de la
publicaci6 o de la representaci6, imposaven eri un text supressions, mo-:
dificacions 0 limitacions de tot tipus contra la voluntat 0 el beneplacit
de l'autor. L'analisi dels expedients i dels dictamens queen resultaren fa
possible d'avaluar, amb documentaci6 de primera ma, els «criteris» que
les autoritats franquistes aplicaren a l'hora de censurar l'edici6 i la representaci6 teatrals. Deixem·de banda:, clones,· el fenomen, molt mes complex i difus de l' autocensura; es a dir~ d' aquelles mesures preventives mes
0 rrienys profilactiques que, d'una manera conscient 0 inconscient, explfcita o implfcita, l'escriptor, l~editor o; en l'ambit espedfic delteatre; les
companyies·adoptaren amb·l'objectiu d'eludir 0 minimitzar la censura
institucional.3 En aqu~st sentit, caldria: tambe investigar mes a fons, com
a part de l'efecte de la repressi6 exercida pelsaparells ideologics'estatals;
la polftica teatral, la critica als mitjans; els premis, els festivals; els repertoris 0 la fixaci6 de canons, la classificaci6 «moral». dels textos. 0 els 'espectacles; Ia recepci6 del public, entre altres ·questions.4 .
·
El nostre assaig proposa; d' entra:da~ ~n· acostament teoric al fen omen
censori dins· d'un textinternacionaI; especialment en l'ambit de l'escena
europea'(capitol 1) com a portic per·a_l'estudi de la institucionalitzaci6 i
la'practica_censories durant la_ dictadura franquista, amb la'descripci6 de
l'organigrama administratiu (capffol 2)~ l'aparat legislatiu (capftol 3) i l~
3. Manuel de Pedrolo, un dels escriptors catalans mes castigats pei la censura, reconeixia
sense ambages que, com tothom, s'havia aui:ocensurat, «pero quiza no tanto como otros, como
lo demu'estra el hecho ·que aun tengo nueve obras no aprobadas por la Administracion: En ~ste
terreno pienso que debo batir 'todo un record• (Antonio Beney'to, Censura y politica en !Os escritores espaiioles, Barcelona;·Euros, 1975, p.256):En tot cas, ta! com exposava l'informe que
J osep .Maria Batista i Roca presenta al Comite Internacional Executiu de! PEN Internacional el
1959 a Londres («Reports on the Positions oLWriters under Censorship in Catalonia and
Spain~):.~ U ':1 dels. efoctes ~es perjudicials de la Censura d'_Estat es la censura que s'imposen els
mateixos escriptors, que saben que, si s'expressen lliurement, mai no veuran !es seves obres publicades. La Censura d'Estat esdiia l'esperit i la consciencia de l'escriptor, impedeix que s'expressi lliurement i que utilitzi els seus poders creadors; i el for~a a adaptar el seu treball als mol
dels impcisats, la qua! cosa destrueix la qualitat autentica i literaria de! seu treball•. Vegeu Diana
Sanz Roig, «Dues fites en la coHaboraci6 catalana a l'IICI, la UNESCO i el PEN Club Internacional (1927 i 1959)>., a Enric Gallen i Jose Francisco Ruiz Casanova (ed.), Lectures dels anys
cinquanta, Lleida, Punctu~, 2013, p. 167. ·
·
·
· ··· .
4. Vegeu Diego Santos Sanchez, «La censuri1 teatral en la Espaiia de! siglo xxi una mirada
desde el siglo XXI•, Represura, num. 8 (febrer de 2013), i idem, «Los aparatos teatrales de Estado, Una propuest~ te6rica para· abordar las 'relaciones entre teatro y dictadura en la Espaiia de
Franco;., Iberoromania, num. 82 (desembre de 2015), p. 170-184. Sohre la qualificaci6 moral
dels textos o els espectacles, vegeu Enric Gallen, El teatre a la ciutat de Barcelona durant el re~
gini franquista (1939-1954), Barcelona, Institut de!Teatre, 1985, p. 27-33, i Maria-Magdalena
Alomar, El teatre a Palma entre 1955-1970, Palma, Documenta Balear, 2005, p. 22-23.
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incidencia que tingue eri,el_cas.especffic del teatre catala (capitol 4). A
manera de mostra representativa, examinem a continuaci6 els expedients
de censura de les ob res de quatre dramaturgs catalans: Joan Oliver {capitol 5), Manuel de Pedrofo (capitol 6), Maria Aurelia Cap many (capitol 7)
i J osep M. Benet i J ornet (capitol 8). Ens interessa detallar, a partir de la
bibliografia publicada sob re el tema i l'. estudi de documentaci6 inedita, el
funcionament de l' aparell censori del franquisme en l'ambit de les representacions i de l' edici6 d~ ob res de la draman!rgia catalana. Dels centenars
d' expedients que es conserven a l' Archivo General de la Administraci6n
[AGA]d'Alcala de Henares (fans IDDJ6, de censura d'espectacles, i
IDD.50 de censura de llibres), base del nostie esci.idi, n'hemfet una tria
significativa que vol abordar quatre dramaturgs d' etapes, procedencies i
interessos estetics diferents; 'pero que ,comparteixen inequivocament
unes posicions ideologiques antifranquistes.
.
· Les mutilacions .oles prohibicions de textos teatrakcatalans son reveladores_ del que realment preocupa a la-censur~ franquista i del grau
d'incidencia de I'actuaci6 censoria, mes enlla de la pantalla retorica. Les
ratllades del llapis blau i, de vegades,' vermell dels cens_ors -:-entre els. quals
hi havia catalans iHustres,com ara Marti de Riquer,_SebastiaJuan Arh.6 .o
Sebastia Sanchez-Juan7. es. basaven en unes normes_ tacites~ o explicites
que, sob re un canemas inamovible, es flexibilitzaren' 0 es: tensionaren
arbitrariament segons les epoques i les vicissituds del regim, i tambe segons el caracter del compromis politic de l' escriptor ode l' editor, l'ambit
de difusi6 de l'obra i els temes o el to dels textos. 5 Com ha indicat Berta
Munoz Caliz, els informes delscensors son un testimoni molt notori de
la imatge que els mateixos franquistes tenie~ _del sistema totalitari al qual
servien i, dels canvis de mentalitat que es produlren en les successives
etapes del regim. 6
Per ra6 de la polititzaci6 inherent i per\rersa que feu el franquisme de
la llengua, el fet d' escriure en catala convertia els drarriaturgs indigenes
en potencialment rries suspectes que no pas els seus homo legs 'espanyols
o estrangers. Es prou sabut que la bibliofobia dels franquistes els dugue
hen aviat a cremar, destruir o incautar nombrosos llibres catalans de les
llibreries i de les biblioteques publiques i privades dels pobles i ciutats
de les Illes i, mes tard, de Catalunya i del Pais Valencia.7 Com altres ge5. Vegeu Manuel L. AbeHan, cCensura y autocensura en la producci6n literari~ espaiiola•,
NuevoHispanismo,num.1 (1982),p.169-180.
6. Berta Munoz Caliz, El teatro critico espaiiol durante el franquismo, visto por sus censores, Madrid, Fundaci6n Universitaria Espanola, 2005, p. 123 ..
7. Vegeu Josep Benet, L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya; Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, p. 294-297;Jose Andres de Blas, «La guerra
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neres i materies, el teatre tambe fou objecte de les purgues que els serveis
centrals de cultura portaren a terme durant els anys 1939, 1940 i 1941.8
No cal dirque aquestes primeres mesures de forcra entraven de ple en
all~ que Josep Benet qualifica com «l'intent de genocidi cultural»' peq)etrat pel franquisme contra la llengua, la cultura i la identitat catalanes i
esdevenien una·evidencia palmaria mes de la repressi6 que hi exerci el
regim. 9
.
Des del p'rimer moment de l'ocupaci6 militar de Barcelona· hi queda
prohibida del tot la representaci6 d'obres teatrals en llengua catalana,
tant per a les companyies professionals com per a les amateurs. 1 Com
veurem, foren molt poques les excepcions, i sempre amb un caracter re.:.
sidual, les que s'escaigueren en els escenaris del Principat;com tambe al
Pafs Valencia o a les Illes, durant el perfode de 1939-1946. A Barcelona,
entre les mesures repressives del nou ·regim,· les autoritats franquistes
obligaren, el 1939 mateix, al desmembrament de les companyies de teatre
catala mes emblematiques -com ara la de MariaVila i Pius Davf-'- i .al canv! del nom de la Companyia Belluguet, una de les formacions d' aficionats mes solvents, pel de «Teatro de los Artistas». 11 A la ciutat de Valencia, la censm:a estigue present tambe des del primer dia de ~a inauguraci6
oficial dels espectacles publics, exclusivament en llengua espanyola, el
8 d'abril de 1939. 12 A Mallorca, si be el teatre culte en catala desaparegue

°

civil espafiola y el mundo del libro: censura y represi6n cultural (1936-1937)», Represura,
mim. 1 (setembre de 2006), i Ana Martinez Rusi Veronica Sierra Blas, «Libras culpables: hogueras, expurgos y depuracia'nes.' La polftica represiva 'del franquismo (1936-1945)», a Antoni
Segura, Andreu Mayayo i Teresa Abell6 (ed.), La dictadura franquista. La institucionalitzaci6
d'un regim, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012, especialmentles p. 143-156.
8. Vegeu Maria Josepa Gallofre i Virgili, L'edici6 catalana i la censura franquista (19391951 ), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, p. 17-176.
9. A mes del llibre classic de Josep Benet, L'intent franquista de genocidi cultural contra
Catalunya, cal tenir en compte tambe Francese Ferrer i Girones, La persecuci6 politica de ta

llengua catalana. Historia de /es mesures preses contra el seu us des de la Nova Plantafms avui,
Barcelona, Edicions 62, 1985, especialment les p. 177-201.
10. Benet, L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya, p. 377-379..
11. Josep M. Sole i Sabate iJoan Villarroya, Cronologia de la repressi6 de la llengua i la cultura catalanes, 1936-1975, Barcelona, Curial, 1994, p. 111 i 108, respectivament.
12. Vegeu Ricard Blasco, «La situaci6 del teatre valencia en la postguerra», a El teatre al
Pais Valencia durant la guerra civil (1936-1939), vol. 2, Barcelona, Curial, 1986, p. 175-188;Josep Ballester, Temps de quarantena. Cultura i societat a la postguerra (1939-1959), Valencia,
Tres i Quatre, 1992, p. 62-64; Ferran Carbo i Vicent Simbor, La recuperaci6 literaria en la postguerra valenciana (1939-1972), Valencia, Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valen~
ciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 139-140; Santi Cortes, Valencia sota el
regim franquista (1939~ 1951). Instrumentalitzaci6, repressi6 i resistencia cultural, Valencia, Bar-
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del mapa tot· just amb l'inici de la guerra, el teatre-popular gaudi d'una
relativnolerancia, tot i que no deixa mai. de tenir un caracter marginal o
ai:llat. 13 Com ha destacat August Rafanell; el «recel automatic cap a l'us
de la llengua propia» de les nqves autoritatsfranquistes que havien conquerit el Principat era d'intensitats una mica diferents al Pafs Valencia i a ·
les Illes, on la llengua no tenia tines connotacions tan ideologicament
.
marcades, encara que hi fos igualment reprimida.14
Sigui com vulgui, el cas de Barcelona, el pol escenic amb mes potencial dels Pa!sos Catalans, es hen emblematic de l'actuaci6 de la censura
franquista en l'ambit del teatie -i els expedients analitzats en aquest treball giren al voltant de dramaturgs que tingueren com.a centre neuralgic
de la seva trajectoria el cap i casal. Si.l'objectiu de Wenceslao Gonzalez
0 liveros -el primer governador civil a la Barcelona franquista, una de les
autoritats amb.mes poder dins de l~<?rganigrama del regim- era «la reespafiolizaci6n cultural de Catalunya» en tots els sectors, 15 no es d'estranyar que la prohibici6 de representar obres teatrals en catala formes part
d'aquesta «polftica». El rigor amb que fou aplicada queda prou pales en
el fet que el niateiX governador civil arriba a prohibir '-fins i tot- la representaci6 d' Els Pastorets, el desembre del 1939, si no complia unes condicions draconianes. 16
Amb el canvi de context polftic produ!tper la victoria dels aliats en la
Segona Guerra Mundial, el nou governador civil de Barcelona, Bartolome Barba Hernandez, un niilit'1:r monarquic allunyat dels excess'os falangistes, es most~a mes «tolerant» i, d'acord amb. la direcci6 general de
Cinematograffa y Teatro, autoritza el 1946 les primeres represeritacions
en catala als escenaris comercials del franquisme, com tambes' escaigue al
celona, lnstitut de Fil;,logia Valenciana, Publicacioris de I'Abadia de Montserrat 1995, p. 290292, i Ferran Carbo i Santi Cortes, El ieatre en la postguerra valenciana (1939-1962), Valencia,
·
·
·
· ·
Eliseu Climent, 1997; p. 2l~31.
13. Vegeu Antoni Nadal, Teatre modem a Mallorca, Barcelona, Publicacirins de l'Abadia
de Montserrat, 1998, p. 10-11; idem,' EstudiS sobre el teatre catala delsegle XX, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005, p. 52-53, i idem, «El teatre ales Illes•, a Francese
Foguet i Boreu (ed.), Teatre en temps de guerra i revoluci6 (1936-1939), Lleida, Punctum & Generalitat de Catalunya, 2008, p. 169-183.
14. August Rafanell, Noticies d'abans d'ahir. Llengua i cultura catalanes al segle XX, Barcelona, A Contra Vent, 2011, p. 355.
.
15. Benet, L'intent franquisia de genoddi cultural contra Catalunya, p. 338.
16. Benet, L'intent franquista de genoddi cultural contra Catalunya, p. 378, i Sole i Villarroya, Cronologia de la repressi6 de la llengua i la cultura catalanes, p. 103-104. En diverses ciutats catalanes (la Garriga, Torell6, Reus, Girona) s'obliga a fer la representaci6 d' Els Pastorets en
llengua castellana durant els anys 1939-1943 (Sole i Villarroya, Cronologia de la repressi6 de
la llengua i la cultura catalanes, p. 104, 112-113, 126 i 138-139).
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Pafs VaienciaY.La motivaci6 d'aquest canvi de plantejamerit fou~·no cal
dir-:-ho;·de caracter politic, ates que es pretenia desactivar una de les ban:.
deres de combatdelcatalanisme, es adir, l'us pilblic de la llengua; talcom
prova un informe intern de Barba; del 29 de juliol d' aquell mateix ·any:
Por lo que se refiere a la reposici6n de·obras teatrales de la literatura
catalana, [...] he de decir que el director general·de Cinematograffa y
Teatro, en escrito de 6 de abril del corriente, me comunic6 que autorizaba· las representaciones teatrales en lengua catalana; siempre que se cu~
briesen los tramites reglamentarios de censura establecidos con caracter
general para toda clase de representaciones. E.sta autorizaci6n fue con~
firma4a y' ampliada por ·oficio .de dicha Direcci6n. General· dirigido al
delegado provincial de Educaci6n Popular, con fecha 30 del mismo mes,
estableciendo que la censura de las obras presentadas para su representa:.:
ci6n'se verificarfa en primer tramite por dicha Diputaci6n Provincial y
luego habrfan de ser confirmadas por la Direcci6n .General de Cinematograffa y Teatro. De acuerdo con estas disposiciones, se han ido autorizando o prohibiendo las obras tea..trales enlengua catalana, presentadas
a la'censura. Hasta la fecha, como era de esperar, no ha habido incidente
ni alteraci6n alguna con ocasi6n de las representaciones de estas obras y,
segun los informes de que dispongo, los resultados obtenidos por .las
compafifas que se dedican a.este genero de teatro noson muy brillantes
desde un punto de vista econ6mico, a consecuencia del escaso exito de
publico regisi:rado. Inicialmente nose sefial6 tope alguno por la Delegaci6n Provincial de Educaci6n Popular por lo que respecta al numero de
teatros q·ue podfan cultivar este genero, pero ha~e quince dfas fue co mu~
nicado a los empresarios teatrales barceloneses, mediante' una· gesti6ri
discreta, que no serfa autorizado el funcionamiento de mas de dos teatros dedicados a esta especialidad y para no causar extorsi6n econ6mica
a las compaiifas que actualmente la cultivan -;-asf como para no suscitar
comentarios publicos en torno a este asunto- decidf no cortar las actuaciones en curso, esperando ·que finalizaran las mismas para aplicar sin
violencia dicho criteria restrictivo.
De todos modos, la autorizaci6n del teatro catalan acertadamente
llevada a cabo por la Direcci6n General de Cinematograffa y Teatro, ha
privado a los elementos catalanistas de la unica bandera facil y popular
que les quedaba, ha sido un paso hacia la normalidad y, por otra parte, no
ha sido acogida con ninguna manifestaci6n extraordinaria de entusiasmo
por el publico, lo que da a entender que la masa de la poblaci6n no hace
ni pretende hacer bandera de combate de su lengua, como quisieran ha17. Benet, L'intent franquista de genoi:idi cultural contra Catalunya, p. 379; Blasco, «La
situaci6 de! teatre valencia en la postguerra•, p. 195, i Carbo i Cortes, El teatre en la postguerra
valenciana (1939-1962), p. 82-83.
·
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cerla los cuatro agitadores que aun quedan flotando sin punto posible de
apoyo despues de estas disposiciones.
Lengua catalana. Por el contrario y por paradojico que parezca, seriamos nosotros los que les ayudari'.am_os a sostener en a!to su bandera, si nos
mostrasemos directa.o indirectamente . contrarios a la lengua catalana,
impiCliendo las representaciones en Catalan que han demostrado Ser tan
inofensivas y tan beneficiosas ·para ·nuestra polfrica normalizadora ~ la
publicacion de buena literatura eri el habla de la region. Nurica e~ buena
politica la de hacer maitires; Si existiera uri problema efectivo de separa~
tismo s6Io con iniciar disposiciones restrietivas, lo exacerbari'.amos y,·no
existiendo, ·contribuiri'.amos a crearlo o aconservarlo latente. No hay que
olvidar lo que significa una lengua para los que la han heredado a traves
de siglos, durante generaciones enteras de padres a hijos. Se dice la lengua
matemd y en realidad esta compuesta de las palabras aprendidas desde la
cuna de labios de la madre.. Por eso es uno de los elementos espirituales de
un pafs que profundizan mas en el afecto humano, vinculandose con las
mis hondas intimidades del espfritu. No hay Ley ni actitud de gobierno
alguno, sea el que sea, que baste pan1 penetrar en el hogar ni.en las iritimidades de la vida social, imponiendo preceptos qu!'.· repugnan y que suble·
·
van a las voluntades;
La cue.stion de la lengua intrfnsecamente no ex1ste, porque es un elemento mas de esta Espana tan rica en elementos, un elemento vivo y ex~
traordinariamente respetable. Si hicieron tambien de ella bandera de
combate, los catalanes no tienen la culpa, ni t.ienen por que sufrir·las
consecuencias de la actitud de l.os agitadores que la blandieron .criminalmente. como un arma, lo cual no 'es extrafio; porque es bien sabido que
pusieron SUS manos en lo mas sagrado. Ademas, ya estan felizmente derrotados.
En resumen, Cataluiia inisma da la clave de la solucion de este que no
puedo Hamar problema porque no lo es, pues aqui se habla indistintamente en catalan y en castellano, mezclandolos en la conversacion con
una cortesia que nosotros debemos mantener.· En todo caso el catalan es
un hecho hist6rico, vivo y que hay que respetar. 18
18. Bartolome Barba,: Informe relativo al estado de varios problemas existentes en la provincia de Barcelona, cvrrespondiente al 29 de julio de 1946. Arxiu Gerieral de la Subdelegaci6 de!
Govern Espanyol a Barcelona. Arxiu Central, Cultura,· expedient 13. 14 pagines mecanoscrites
(la citaci6 es de !esp. 7-9). Reelaborat, aquest text es publica a Bartolome Barba Hernandez,
Dos anvs al frente del Gobierno Civil de Barcelona, Madrid,Javier Morata, 1948, p. 27-29. Des
de I'exili, la politica «permissiva• de !es autoritats franquistes envers «!es coses catalanes,. dels
anys 1946-1947 era vista, logicament, com una «Cortina de fum,. que, en el cas de! teatre, potenciava un repertori que «a based'alguna obra decent d'au tors preterits que sembla una concessi6
a l'arqueologia, hom vol introduir un genere "inferior", el qual ens posa per dessota de l'etapa
prefloralesca, com volent justificar la tesi oficial de "tolerancia" i "protecci6" a uns esplais do~
mestics, extraliteraris i inofensius que demostrarien la indigencia d'una cultura que nosaltres,
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El pragmatisme politic de Bartolome Barba, que aspirava a «integrar
un discurs cultural regional catala en el context del discurs generic de la
cultura de la Nueva Espana», 19 tingue com a resultat que es pogues editar
en llengua catalana i, entre altres aspectes, reprendre el teatre comercial
en. catala, semp~e ~per descomptat- sota la vigilancia governativa. Aquestes inesures formaven part d'una polftica «ahierta~ de tolerancia tactica
que pretenia fomentar un «catalanismo bien eritendido», desactivar el
~problema Catalan» i oferir Una imatge mes amable als organism es internacionals.20 L' escletxa normalitzadora era, certament, molt petita, pero,
ateses les circumstancies, imprescindible. De tota manera, els organs
corresponents de censura dosificaren amb un zel extrem els permisos i
les autoritzacions que afectaven les manifestacions culturals en catala, en
la censura de les quals s'hi afegia, a mes de l'ordinaria, la idigmatica regional, per tal com el projecte franquista exclo'ia qualsevol llengua de l'Estat que no fos el castella.21 Baltasar Parcel ho expressa, el 1975, amb la
desimboltura que el caracteritzava: «Aquf ha habido la censura normal y
la censura por. ser caialan. Entonces, el ser cat:ilan ha significado ser un
ciudadano, en principio, scispechoso». 22
.
Quan la primavera del 1946, les autoritats franquistes donaren el placet per a la represa del teatre Catala a Barcelona; no unicament ho feren
els "roigs", "separatistes~ i "marxistes" voliem presentar com a digna. Tot allo que hi havia
d'universal en el teatre catala modern curosament eliminat». Els autors, els actors i els empresaris no podien prestar-se a «la grollera i ofensiva maniobra feixista que procura donar una idea
lanientable de! nostre pafs a for~a de Veines del Putxet, Peixateres del Ninot i Cansaladeres del
Mercat mes o menys ridiculitzades. El nostre poble no mereix, ni individualment ni collectivament, que ningd el prengui per cap d'esquila a fi d'afalagar els seus eneniicsl. («Teatre catala a Barcelona. Cortines de furn franquista,., Lluita [Paris], organ de! PSUC, num. 140, 18 de
febrer de 1948, p. 3). Gairebe dues decades mes tard, a comen~ament dels anys seixanta, en un
informe que Ii encarrega el Consejo Nacional de! Movimiento, Marti de Riquer adverti-encara- que havia d'evitar-se que el catala es convertis en un patrimoni de «quienes quieren detentarlo como un elemento de escisi6n y de discordia• (Joan Maria Thomas, «Franquistes catalans
i lleiigua Catalana durant el primer franquisme,., Llengua & Literatura, num. 9, 1998, P· 169).
19. Carles Santacana, «"jMuera la inteligencia!" Politica educativa i cultural,., a Antoni Segura, Andreu Mayayo i Teresa Abell6 (ed.), La dictadura franquista. La institucionalitzaci6
d'un regim, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012, p. 96.
20. Joan Sams6, La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa publica (1939-1951),
vol. 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, p. 66-67. Vegeu tambe Thomas, «Franquistes Catalans i llengua Catalana durant el primer franquisme•, p. 153-171.
21. Vegeu Antonio Cesar Moreno Cantano, «La censura franquista y el libro catalan y vasco (1936-1975). La Nueva Espaiia: "Imperio de! libro espaiiolisimo",., a Eduardo Ruiz Bautista
(coord.), Tiempo de censura. La represi6n editorial durante elfranquismo, Gij6n, Trea, 2008,
p. 143-171.
22. Beneyto, Censura y politica en Los escritores espaiioles, p. 101.
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amh moltes restriccions en el repertori (Frederic Soler, Angel Guimera,
Santiago Rusiiiol, Carles Soldevila, Xavier Regas, Llufs Elias,Josep Maria de Sagarra); sin6 que tamhe obligaren a publicar tota la propaganda de
les obres tant l'escrita com la parlada en castella.23 Malgrat el que digues
Barba Hernandez, el cert es que les autoritats del regim no les tenien totes i acceptaren, a tot estirar, una «toleiancia molt selectiva».24 Per exemple, amh motiu de l'exit de la reposici6, el juliol del 1946, deL'hostal de
la Gloria, deJosep Maria de Sagarra~-un autor que es convertf en el hue
insignia de la represa de l' escena catalana de postguerra, Barba truca l'endema mateix al responsable de la censura Barcelona; el gallec Jose Pardo, que Ii havia aconsellat l'autoritzaci6 de l'obra; per retreure-li que el
public hagues «aplaudido Clemasiado, cori exageraci6n» .2s Barba acceptava amb satisfacci6 i paternalisme altiu ·el fracas d' El ferrer de tall, de
Frederic Soler, repo'sada' al' Apolo el maig del 1946, pero no podia tolerar
-de cap manera!...:. l'exit de la comedia Cle Sagarra~
Paral ·lelament a la represa del teatre catala; a partir del juny del ·1946,
s' admete tambe la publicaci6 amb comptagotes de llibres en «el habla de
la region» com a part de la mateixa polftica de desactivar «el catalan conio
arma de combate».26 Com podrem comprovar, totes dues novetats foren,
malgrat tot,' aven~os tfmids que aviat serien restririgits 0 limitats pels
aparells repressius. Despres d'haver autoritzat la festa d' entronitzaci6 de
la Mare de Deu de' Montserrat, l'abril del 1947;que tingue un gran impacte en el m6n' ·catalanista, ·la condescendencia del governador Barba
precipita, al maig mateix, la seva destituci6 del carrec. El resultat:mes
immediat fou que l' escletxa s' empetitf encara mes ainb un increment de
la repressio polftica i un rigor mes gran en la cerisura de llibres en Catala. 27
En el cas deI teatre, les implicacions 'extraliteraries d'un text que aspirava aser editat 0 a ser representat afegeixen ungrau mes de complexitat

a

23. Sole i Villarroya, Cronologia de la repressi6 de la llengua' i la citltura catalanes, p. 151.
24. MariaJosepa Gallofre, «Censura i nous models culturals,., ajordi Font Agull6 (dir.),
Historia i memoria: el franquisnie i els seus efectes als Paisos Catalans~ Valencia,:Publicacions de
la U niversitat de ,Valencia, 2007, p. 214.
25. Llufs Pe~anyer, Sagarra vist pels seus intims, Barcelona, Edhasa, ·1982, p. ·179-181.
26: Sams6, La eultura Catalana: entre la clandestinitat i la retmsa tniblica (1939-1951 ),
vol. 1, p. 69~70;
27. Sams6, La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa publica (1939-1951),
vol. 1, p. 96-97. Malgrat aixo, tot i la seva modestia, cal remarcar la represa, el 1947, de la collecci6 «Catalunya Teatral» ·de la Llibreria Milla -juntament arnb la «Bernat Metge> (Alpha) i
«Els N ostres Classics> (Barcino)- arnb Elferrer de tall, de Soler, un titol que enlla~ava arnb els
origens de! teatre catala modem. Vegeu Joan Sarns6, La c:Ultura catalana: entre la'clandestinitat
i la represapublica (1939-1951), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995,
vol. 2, p. 342-344.
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a l'analisi del fet censori. Els protocols de control de la censura envers la
doh le forma-literaria i espectacular7'" que prenia el teatre s' exerciren amb
dos mecanismes diferents: la censura del teatre com a llibre i la del teatre
com a espectacle. La casufstica pot ser. molt variada, perque un text dra.;.
matic podia rebre l'autoritzacio per ser representat, pero no per ser editat
o a la inversa, i fins i tot una mateixa pe~a podia patir retallades i modificacions segons es tingues la intencio de ser. publicada o representada. 28
Amb relacio concretament'a les representacions teatrals, cal tenir present
que, com apunta Roma Gubern, son alhora accions i missatges, pero
l' exercici de la censura s'hi efectua per la seva condicio de comunicacio
publica:, es a dir, de missatge adre~at a un public.29
·. Al cap.i ala fi; tanmateix, la prohibicio o l'admissio condicionada de
les obres subjectes a censura era l'efecte d'una «manipulacio» o «opera~
cio ideologica», per dir.:.ho en termes de Manuel L. Abellan,30 que incidf
considerablement eri l'escena catalana de tres llargues decades. Els expedients que hem analitzat de.l'edicio 0 la representacio d'obres de Joan
Oliver, Manuel de Pedrolo, Maria Aurelia C:ipmany o Josep M. Benet
i Jornet suposeffnomes una punta.de !'iceberg de la repercussio, vasta i
pregona, que tingue la pr~ctica censoria en el sistema teatral catala durant
el franquisme. Es diffcil d'extrapolard'aquesta mostra reduida d'autors i
obres, per·mes representatius que siguin, conclusions que puguin ser
definitives, si nose n'amplia sistematicamenti metodicament el nombre
i si ·no s' estudien en profunditat els altres agents implicats i les conseqiiencies que hi tinguereri els mecanismes censoris ..
.·' El present estudi preten unicament, clones,, aproximar-se a delimitar
quins foren els marges d'allo editable i d'allo representable en el cas del
teatre catala a partir, sobretot, de l'analisi dels lfmits del «discurs permes». Pero som conscients que aquesta perspectiva no esgota, ni de hon
tros, el terreny que encara falta per explorar de la censura en el teatre
catala, no solament sabre l'efecte que tingue en els textos, sino t.ambe en
els autors, les companyies, els teatres, els professionals oles representacions teatrals. Dit d'una altra manera, mes enlla del discurs, caldra estudiar molt mes a fons quins son els marges reals entre els dos pols que van
d' allo prohibit a allo permes o ;iutoritzat per un sistema normatiu sovint
arbitrari i ambigu, susceptible tambe de ser transgredit, com sembla que
28. Santos, «La censura teatral en la Espaiia del siglo xx: una mirada desde el siglo XXI>.
,29., Roman Gubern, La censura: fund6n politica y ordenamiento juridico bajo el franquismo (1936-1975), Barcelona, Peninsula, 1981, p. 9.
_
30. Manuel L. Abellin, «Apunts sobre la censura literaria a Catalunya durant el franquisme>, Revista de Catalunya, num. 27 (febrer de 1989), p. 124.
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ho era sovint, en l'ara i aqui;de l'esdeveni:rnent teatraL Caldraesrudiar,
per. tant, les, censures «empresarials» o, «economiques», que. afectaren
l' escena catalana durant els anys de la dicta,dura franquista o el comportament -sobretot les ·transgressions7 de les companyies; els grups i els
espais teatrals davant de la censura, entre altres .aspectes.
Seguint l'estela de les receiques que s'han fet darrerament, aspirem a
encetar la investigaci6 sob re k censura ·en .el teatre catala sota el .jou del
franquisme per tald'il·luminar millor el funcionament de l'aparell i.els
mecanismescerisoris aplicats a casos concrets, a partir de.ladocurrientaci6 fins ara inexplofada dels ·expedients conservats. A mes de les limitacions indicades mes amunt, hem deixat tambe practicament al marge :Ia
incidencia de la censura en el mercat del llibre teatral, la critica de textos
o d'espectacles a la premsa i ales publicacions periodiques de l'epoca, les
traduccions al catala o les representacions de textos del teatre estranger,
i, entre altres temes tambe parcialment estudiats, l' activitat de les coinpanyies o iniciatives concretes,'comfou elcas de l'Agrupaci6 Dramatica de
Barcelona. 3 ~:

L'abast cronologic de la censura, un fenomen de llarga durada que es
perllonga fins. mes enlla de 1'.ag<?11ia i l_a mort del dictadoi: d 1975, j els
canvis instiiuCionals ·o legislatius s·obre el te*1a. que ·s'hi produ1ren, C::l1
dificulten encara mes l'abordatge.Les dates a quoi ad quern del'aplicaci6 de la censura en el cas catala no son tan dares com en el castella, ni
tampoc ho es la perioditzaci6 per etapes (1939"." 1945, 1945_;1966 i 1966:1975), si mes no finsque no s'aprofondeixinfolt mes enla recerca per
poder-les delimitar ainh dgor. Jose And~es de Blash.a demostrat que la
censura i la repressi6 cultural en el m6n del llibre es gestaren en la zona
feixista durant els anys 1936i1937, tot posant aixi els fonaments de l'ac-

31. Vegeu Enric Gallen,.«Censura i moral en el teatre representat a Barcelona durant el primer franquisme,., a Les literatures catalana i francesa: postguerra i .«engagement», Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000, p.163:186; Montserrat Bacardi, La traducd6
catalana sota el franquisme, Lleida, Punctum. 2012, especialment les p. 43-47 i 59-61; Enric Gallen, «Traducci6 i censura teatral sota la ferula franquista dels anys cinquanta•, Quaderns. Revista de Traducd6, m1m. 20 (2013), p. 95-116; idem, «Traduir teatre durant el franquisme. El cas
dels "Quadems de Teatre~ ADB (1959-1982),., a Maria Angels Verdaguer (ed.), Traduir els classics, antics i moderns, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013, p~ 327-350; i
idem,.«Traducci6 i difusi6 de textos dramatics en temps de censura i moral de postguerra,.; a
Laura Vilardell (ed.), Traducd6 i censura en el franquisme, Barcelona, Publicacions de l'Abadia
de Montserrat, 2016, p. 51-73 •.Sobre l'Agrupaci6 Dramatica de Barcelona, vegeu Jordi Coca,
L'Agrupad6 Dramatica de Barcelona. Intent de teatre nadonal catala (1955-1963), Barcelona,
lnstitut del Teatre, 1978, i Francese Foguet, NUria Santamaria i Merce Saumell (ed.), L'Agrupad6 Dramatica de Barcelona: entre el mite i la realitat, Lleida, Punctum & GRAE, 2011.
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tuaci6 de la postguerra. 32 D'altra banda, com ha estudiat Francisco Rojas
Claros, durant els anys transitius del 1975 al 1979 encara eren denunciats
nombrosos tftols, entre els quals destaquem les obres de Teresa Pamies
(Dona de pres i Quan eren refugiats), Antoni Rovira i Virgili (Els darrers
dies de la Catalunya republicana), Juan Marse (Site dicen que cat), Manuel Vazquez Montalban (Diccionario del Franquismo) i·de Joan SalvatPapasseit (Humo de fabrica). 33 Si amb aixo no n'hi hagues prou, nomes
cal recordar -hi tornarem mes endavant-1' escandal6s afer de la prohibi'ci6, dictada per l' autoritat militar, de La torna, d'Els J oglars, el 1977, hen
emblematica de la pervivencia del franquisme despres de la mort del
dictador.3 4
Es cert que, des de l'estudi pioner de MariaJosepa Gallofre L'edici6
catalana i la censura franquista (1939-1951) [1991], les investigacions
sobre la censura i les lletres catalanes han estat cada vegada mes nombroses i han abra~at diversos caires del m6n editorial, que van des de l' estudi
de col·leccions concretes de poesia, noveHa o assaig, com tambe de la
traduccio,3 5 fins a l'analisi de casos com els de la noveHfstica de Manuel
1

32. Vegeu Andres de Blas, «La guerra civil espaiiola y el mundo del lihro: censura y represi6n cultural (1936-1937),., Represura, num. 2 (gener de 2007).
'33. Vegeu Francisco Rojas Claros, «La represi6n cultural durante la Transici6n: los Ultimos
lihros "prohihidos" (1975-1979),., Represura, num. 3 (maig de 2007).
34. Vegeu Munoz Caliz, El teatro critico espaiiol durante el franquismo, p. 504-507. Cf.
Miguel Cruz Hernandez, «Del deterioro al desmantelamient~: los ultimos aiios de la censura de
lihros», Didlogos Hispanicos de Amsterdam, num. 5 (1987), p. 41-56 ..
35. Yegeu, sohre la censura en projectes editorials concrets:'en poesia, Mireia Sopena,Josep
Pedreira, un editor en terra de naufragis. Els Llibres de l'6ssa Menor (1949-1973), Barcelona,
Proa, 2011, p. 263-279; en novel·la, Jacqueline Hurtley,josep Janes. El combat per la cultura,
Barcelona, Curial, 1986, p. 274-311; en assaig, Mireia Sopena, Editar la memoria: l'etapa resistent de Portie (1963-1976), Barcelona, Publicacions de l'Ahadia de Montserrat, 2006, p. 69-96;
fdem, «Le franquisme contre la pensee. L' essai fran1rais sous la surveillance de la censure franquiste•, Pandora. Revue d'Etudes Hispaniques, num. 6 (2006), p. 253-266; fdem, «lnteHectuals
i pensament sota censura. Les traduccions de Llihres a I'Ahast (1963-1977)•, a Kalman Faluha i
Ildik6 Szijj (ed.), Actes del Catorze CoZ.Zoqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.
Budapest, 2006, vol. 1, Barcelona, Puhlicacions de l'Ahadia de Montserrat, 2009, p. 415-425, i
fdem, «"Con vigilante espfritu crftico". Els censors en Jes traduccions assagfstiques d'Edicions
62•, Quaderns. Revista de Traducci6, num. 20 (2013), P· 147-161. Sohre l'assaig Teatre Catala de
postguerra, de J ordi Arhones, vegeu Francese Foguet i Mireia Sopena, «Editar contra la censura.
El cas de Teatre Catala de postguerra (1973), de Jordi Arbones•, Estudis Romanies, num. 33
(2011 ), p. 237-262, i fdem, «Censura i autocensura a Teatre catala de postguerra (1973 ), de Jordi
Arhones•; Stichomythia. Revista de Teatro Espanol Contemporaneo, num. 13 (2012), p. 54-89.
Sohre el teatre catala, vegeu Francese Foguet i Boreu, «La teranyina de la censura franquista•,
Hamlet. Revista de !es Arts Esceniques, num. 20-21 (novembre-desembre de 2011), p. 68-70, i,
dins d'un monografic especial de Rep.resura dedicat a la censura en la literatura catalana, vegeu
Enric Gallen, «Censura teatral y moral cat6lica a fines de los cincuenta. A prop6sito de Mon
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de Pedrolo,3 6 la dramarurgia de Salvador Espriu3 7 o de Baltasar Porcel3 8
i el teatre de bulevard de Xavier Regas 39, tot passant per l' examen concret
de noveHes com araLa plafa del Diamant, de Merce Rodoreda, o.El
mar, de Blai Bonet.4o. No cal oblidar tampoc l'aportaci6 testimonial de
Les tisores de la censura (1995), d'Estanislau Torres, ni la divulgativa
de Les mil/ors obres de la literatura catalana (comentades pel censor)
(2010), en una edici6 a cura de Jaume Clotet i Quim Torra, en que es recull parcialment alguns informes de lectura de textos teatrals.41
coeur balance, de Michel Duran, traducci6n de Xavier Regas», i Francese Foguet i Boreu, «El
teatro catalan y la censura franquista. Una niuestra de los criterios de censura de textos destinados a la representaci6n (1966-1977)•, Represura. Revista de Historia Contemporanea Espanola
en torno a la Represi6n y la Censura aplicadas al Libr;o: num. 1 (2015), p; 146-183 y p. 184-215,
respectivament. Quant a la tradticci6, a mes de La traducci6 catalana sota el franquisme, de
Montserrat Bacardi, ja citat; vegeu tambe els diversos estudis publicats a Vilardell (ed.}, Traducci6 i censura en el franquisme:
.
36. Sohre el tortu6s historial de Pedrolo ·arnb la censura, vegeu Manuel de Pedrolo, «El
meu grade sorra a la historia .de la censura», Serra. d'Or, mim. 226-227 Guliol-agost de 1978), p.
43-44; Jordi Arbones, ,«Manuel de Pedrolo: misteri, oblit, silenci•, Serra d'Or, num. 444 (desembre de 1996}, 7-8; idem, «Les noveHes perdudes de Manuel de Pedrolo~, Revista de Catalunya, num. 116 (mar~ de 1997), p. 83-92; Lidwina van den Hout, «Sohre la cerisura i l'obra
de Manuel de Pedrolo. El cas d'Acte de violencia•, Revista.de Catalunya, num. 124 (desembre
de 1997), p. 113~ 129; idem; «La censura y el caso de Manuel de Pedrolo. Las novelas perdidas»,
Represura, num. 4 (oi:tubre de 2007), i Anna Maria Moreno i Bedmar, «Cas Pedrolo: censurat•,
Quaderns Pedrolians, num. ·1(tardor- hivern de 2008}, 33-46.
37. A proposit de la censura' de! teatre espriua, vegeti MariaJo~epa Gallofre Virgili, «Sohre
informadors i gendarines. Encara•, a Professor]oaquim Molas. Memoria, escriptura, histoTia,
Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, p. 509-512;Juan M. Ribera Llopis, «Salvador Espnu
en el cau de! Minotaure•, a Gabriela Gavagnin i Victor Martinez-Gil (ed.}, Entre literatures.
Hegemonies i periferies en els processos de mediaci6 literaria, Lleida, Punctum, 2011, p. 135-149,
i Francese Foguet i Bo~eu; «Ricard Salvat, censura:i (Sal~ador Espriu, Benoit Brecht iJosep Maria Munoz Pujol}•, Els Marg~s, nuni. t07 (tardorde ZOlS}, p. 15-t9.
38. Vegeu Francese Foguet i Boreu, «El teatre de Baltasar Poree! i la censura franquista»,
Estudis Romanies, vol. 38 (2016}, p. 213-237.
39. Vegeu Eusebi Coromina Pou, «Censura de l'amoralitat femenina de Senyora ambaixadora. Teatre de bulevard de postguerra de Xavier Regas», Quaderns. Revista de Traducci6,
num. 20 (2013), p. 77-88.
40. Sohre Ia censura de La plara de/ Diamant i El mar, vegeu respectivament Meritxell Talavera i Muntane, «Noticia de I'expedient de censura de La plara del Diamant», a Montserrat
Bacardi, Francese Foguet i Enric Gallen (ed.}, La literatura catalana contemporania: intertextos,
influencies i reladons, Barcelona, Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut
d'Estudis Catalans, i Universitat Autonoma de Barcelona, 2013, p. 239-256, i Xavier Pia, «Blai
de Santanyi i Ia versi6 extensa d' El mar. Uns apunts sobre premis literaris, expedients de censura i mecanoscrits arreglats•, a Blai Bonet, El mar, Barcelona, Club Editor, 2011, p. 225-265.
41. Vegeu Estanislau Torres, Les tisores de la censura. ·El regim franquista contra l'autor
i contra Manuel de Pedrolo, Pere Calders, Guillem Viladot, Montserrat Roig, Victor Mora ... ,
Lleida. Paees. 1995. i Taume Clotet i Ouim Torra. Les mil/ors obres de la literatura catalana

p.
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Malauradament, els esfor~os per reconstruir l' entramat repressiu del
franquisme topen amb dificultats insalvables. Es molt probable que hi
hagi documentaci6 que s'hagi perdut o que s'hagi fet desapareixer. Per
exemple, com apunta Munoz Caliz, bona part de l'arxiu de la censura
teatral de l'etapa en que Pio Cabanillas estigue al capdavant del Ministerio de Informaci6n y Turismo (1974) desaparegue, per tal com, la nit de
la mort del dictador, es feu una gran pira al pati interior del ministeri en
que se'n cremaren els expedients i altres documents de l'administraci6
franquista. 42 L'investigador Jose Andres de Blas tambe ha denunciat que
la documentaci6 sabre la censura fou sotmesa a diverses expurgacions
d'abast incalculable i pati, des del 1937, un llarg periple per diversos organismes fins arribar a dipositar-se definitivament al' AGA, de manera
que les llacunes documentals poden ser importants i irreversibles.43
Un hon paradigma de la perdua o la destrucci6 parcial de documentaci6 valuosa, deliberada o no, es l' estat deplorable en que es troben, avui
encara, els fons gairebe opacs del Govern:<:;ivil de Barcelona,' un nexe
fonamental de l'organigrama de poder frariquista, dipositats sense gair~
ordre ni concert a l'Arxiu General de la Subdelegaci6 del Govern Espa::
nyol a Barcelona. A mes a mes, uri dels centres documentals ineludibles
en materia censoria, l' AGA, te unes condicions de consulta restrictives,
tant per l'horari com per les limitacions d' acces a la documentaci6, fins al
punt que algu'ns lligalls continuen essent interdits als investigadors. A
desgrat que no hi hagi una obstaculitzaci6 explicita de l'acces als fons
documentals, en tots aquests arxius,sf que s'hi pos_en nombroses traves
administratives i, en plena era de !'internet, s'hi escatimen recursos i mitjans de difusio.:.
.Per acabar-ho de complicar, encara resulten de mes diffcil acces els
arxius i els fons corresponents a la policia 0 a l'exercit, bra~os executors
com se sap del poder i de la repressi6 franquistes. Per exemple, els fons

(comentades pel censor), Barcelona, A Contra Vent, 2010. Cf. tambe, entre altres aportacions,
Francese Vallverdu, «Testimonis de repressi6 i censura•, a Pelai Pages i Blanch (ed.), Franquisme. i repressi6. La repressi6 franquista als Pafsos Catalans (1939-1975 ), Valencia, Publicacions de
la Universitat de Valencia, 2004, p. 181-187; i Gemma Caballer Albareda i M. Lourdes Prades
Artigas; «Forjant "el imperio de! libro cat6lico y espaiiolisimo•: l'edici6 a Catalunya durant els
primers anys de! franquisme•, a Antoni Segura, Andreu Mayayo i Teresa Abell6 (dir.), La dictadura franquista. La institucionalitzaci6 d'un reK,im, Barcelona, Publicacions i Edicions de la
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documentals de les Brigadas Polftico-Sociales y de la Guardia Civil, dipositats a l' Archivo General del Ministerio del Interior de Madrid, o els
arxius militars, que es troben a l'Acuartelamiento Infante don Juan, de la
capital espanyola, son molt o massa hermetics, burocratitzats o directament vetats a la consulta. No _son tan impenetrables,.pero tambe presenten nombroses traves administratives, a mes de blindatges legals, els fons
documentals dels Tribunales y Juzgados de Orden Publico y Responsabilidades Polfticas, actualment al Centro Documental de la Memoria
Historica de Salamanca. Finalment; els fons de l'Oficina (o Gabinete) de
Enlace del Ministerio de Informacion y Turismo, dipositats a l' AGA,
oberts de fa poc, tambe presenten restriccions legals que, en alguns casos,
poden ajornar-ne notablement la consulta publica als investigadors acreditats. Si hi hagues mes bona predisposicio, mes recursos i mes transparencia d'acces, de segur que revelarien l'abast kafkia del control social
omnimode exercit per l'aparell repressiu i propagandistic del franquisme.
No podem oblidar que la censura teatral fou una de les multiples formes -no precisament la mes violenta- que prengue la duradora i cruenta
repressio franquista, un dels. elements basics i fundacionals del regim
dictatorial des del comen~ament de la guerra fins als primers anys t:ransitius.44 L' objectiu dels aparells repressius i ideologies del regim no era altre
que aconseguir, sense estalviar-hi esfor~os ni mitjans, el control omnipresent de les manifestacions culturals i liquidar-hi qualsevol heterodoxia o
dissidencia respecte de l'ideari i la cultura franquistes (nacionalisme, militarisme, catolicisme i tradicionalisme) que calia imposar. 45 Tot tenint en
compte que era un mes dels caires que prengue el sistema repressiu franquista, el treball que presentem vol ser una primera contribucio al coneixement de la censura del teatre Catala sota el franquisme, una tesseHa en
un mosaic complex, a partir de l'analisi de la documentacio censoria, un
exemple mes de la barbarie a que aHudia Walter Benjamin.
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University of Richmond I Universitat Autonoma de Barcelona, 2016
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